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Fasciculus 5, Sept.-Oct.

ACTA SANCTAE SEDIS

Sanctissimi Domini Nostri PAULI Divina Providentia
PAPAE VI Litterae Apostolicae Motu Proprio datae
quibus normae ad quaedam exsequenda Ss. Concilii
Vaticani II Decreta statuuntur.
ECCLESIAE SANCTAE regimen sane postulat, ut, post celebranun Oecumcnicum Concilium Vaticanum II, novae condantur
normae novaeque rerum temperationes statuantur, quae necessitatibus ab ipso inductis respondeant, atque magic magisque
accommodentur novis apostolatus finibus ac provinciis, quae
eiusdem Concilii opera Eccicsiac pattierunt in mundo huius
temporis, qui, valde commutatus, radianti lumine eget ac supernaturalem caritatis ardorem dcsidcrat.
Quam 013 rem, hisce ducti consiliis, ubi primum Oecumcnica Synodus ad exitum pervenit, studiorum Commissiones constituirnus, quae doctrinam ac rerum usum pro sua parts in id
conferrent ut certac dcfinirentur normac ad Concilii Decreta
exsequenda, quibus quaedam legis vacatio iam data erat. Huiusmodi Commissioncs, sicut Litteris motu proprio datis die X
superioris mcnsis iunii, a verbis incipientibus Munus Aposlolicum
libentes scripsimus, in commissum officium scdulo incubucrunt,
Nobisque suas conclusiones tempore constituto fecerunt notas.

- 134 Quas cum attento animo consideraverimus, censemus ternpus nunc esse commemoratas normas cdi. Attamen, cum de
materia agatur ad disciplinam pertinente, de qua rerum experientia plura adhuc suggcrere potest, cumque ceterum propria
Commissio operam det Codici Iuris Canonici recognosccndo
atquc emendando, in quo universae Ecclesiae leges ratione magis congrucntc, accommoda atquc definita simul ordinabuntur.
Nos sapienter prudenterque facturos esse putamus, si hascc normas ad experimentum ediderimus.
Hoc autem temporis intervallo, Episcoporum Conferentiis
fas crit suas animadversiones notationesque Nobiscum communicare, quas normarum exsecutio forte faciendas suaserit, novague consilia Nobis proponcrc.
Itaquc, re mature perpensa, motu proprio atquc apostolica
Nostra auctoritatc normas, quac sequuntur, ad exscqucnda Concilii Decrcta a vcrbis incipientia: Christus Dominus (de pastorali
Episcoporum munerc in Ecclesia), Presbyterorum Ordinis (de Prcsbyterorum miiiisterio et vita), Perfectae caritatis (de accommodata
renovatione vitae religiosae) ecl Ad genies diuinitus (de activitate
missionali Ecclesiae) decernimus ac promulgamus, easque ad
experimentum observari praecipirmis, scilicet donee novus Iuris
Canonici Codex promulgetur, nisi interdum ab Apostolica Sede
alitcr providcndum sit.
Eaedem normae vigere incipient die XI proximi mensis
octobris, quo die, Maternitati B. M. V. sacro, quattuor abhinc
annos, Sacrosanctum Concilium a Decessore Nostro Ioannc
XXIII yen. mem. sollemnitcr inauguratum est.
Quaecumque vero a Nobis hiscc Litteris motu proprio datis
statuta stint, ea omnia firma ac rata esse iubcmus, contrariis
quibusvis, etiam specialissima mentione dignis, non obstantibus.
Datum Romae, apud S. Petrum, die VI mensis Augusti,
in festo Transfigurationis D.N.I.C., anno MCMLXVI, Pontificatus Nostri quarto.
P AULUS PP. VI
exsequendum Decretum SS. Concilii Vaticani II « Perfectae caritatis ».

Normae ad

Instituta religiosa, tit fructus Concilii scdulo maturare possint, ()porter spiritus novitatcm imprimis promovcant indeque
vitae et disciplinac accommodatam renovationem prudenter quidem sed sollcrtcr perficere curent, in studium praesertim Constitutionis dogmaticae Lumen gentium (Cap. V et VI) simul ac
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Decreti Perfectae caritatis assiduc incumbendo, atque Concilii doctrinam et normas ad cffectum deduccndo.
Ad Decrctum Perfectae caritatis applicandum et urgendum,
quac scquuntur Normae, pro omnibus religiosis sive latinis sive
orientalibus, congrua congruis referenda valiturae, modum procedcndi ct quaedam pracscripta statuunt.
Pars I. -- D E mom.) P ROMOVEN DI ACCOMMODATAM RENOVATIONEM VITAE R E LIGIOSA E.

I. — De its qui acconimodatam renovationem promovere debent.
Potiorcs partes in renovanda et aptanda vita rcligiosa
pertinent ad ipsa Instituta, quac id efficient pracscrtim per Capitula generalia vet apud Orientates per Synaxes. Munus Capitulorum non absolvitur tantummodo leges fcrendo sed insuper
promovendo vitalitatcm spiritualem et apostolicam.
Omnium Superiorum et sodalium cooperatio neccssaria
est ad vitam religiosam in seipsis renovandam, ad spirit=
Capitulorum praeparandum, ad ipsorum opus peragendum, ad
leges et normas a Capitulis latas fideliter observandas.
Ad accommodatam renovationem promovendam in singulis Institutis, congregetur intra duos vet ad summum tres
annos speciale Capitulum generale, ordinarium vet extraordinarium.
Hoc Capitulum in duas periodos distinctas, temporis spatio
gencratim non ultra annum protracto, diN idi poterit, si ita ipsum Capitulum secret() suffragio decrcverit.
Consilium generale in hoc Capitulo parando amplae et
liberac consultationi sodalium aptc providcat et ciusdem consultationis exitus opportune ordinet ut opus Capituli actiuvetur
et dirigatur. Hoc autem efficere poterit, e. g. Capitula conventualia et provincialia audicndo, cornmissiones constituendo, series quaestionum proponendo, etc.
Pro Monasteriis Stauropcgiacis mums crit Patriarchae
normas ediccre ad consultationem peragendam.
Hoc Capitulum generale ius habet quasdam normas
Constitutionum vet, apud Orientates, Typicorum mutandi ad
experimentum, clumnaodo finis, natura, indoles Instituti serventur. Experimcnta contra ius commune, prudenter quidem
faciencla, pro opportunitatc libenter a Sancta Sede permittentur.
Haec cxperimenta protrahi possunt usque ad proximurn
Capitulum generale ordinarium, cui facultas erit eadem pro-
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Eadem facultate pollet Consilium generale temporis
spatio quod inter huiusmodi Capitula intcrcedit, iuxta condicioncs ab ipsis determinandas, et, apud Orientates, in Monasteriis sui iuris Hegumenus cum Synaxi minorc.
Definitiva approbatio Constitutionum Auctoritati competenti rescrvatur.
Ad Constitutiones Monialium recognoscendas quod attinet, singula Monastcria modo capitulari, vel etiam singulac Moniales, vota sua exprimant quae, ad unitatem familiac religiosae
pro sua cuiusque indole tuendam, a suprema Auctoritatc Ordinis,
si adsit, colligantur, secus a Delegato S. Sedis et, apud Orientates, a Patriarcha vel a Hierarcha loci. Vota quoque et consulta a consessibus Foederationum aut ab aliis conventibus legitime convocatis obtineri poterunt. Benevolum adiutorium in
id praestet etiam pastoralis sollicitudo Episcoporum.
Si in Monasteriis Monialium quaedam experimenta
ad tempus circa obscrvantias opportuna interdum iudicentur,
ea a Superioribus generalibus vet a Delegatis S. Sedis et, apud
Orientates, a Patriarcha vel a llierarcha loci permitti poterunt.
Attamen ratio habeatur peculiaris claustralium mentis et anirni
habitus, quac stabilitatc ac securitate adco indigent.
1I. Auctoritatum, de quibus supra, munus crit providers
ut textus Constitutionum, consultis et auxiliantibus ipsis Monasteriis, recognoscatur atque S. Sedis vel competentis Hierarchiae approbationi subiciatur.

II. — De Constitutionibus et Typicis recognoscendis.
Uniuscuiusque Instituti legcs gencrales (Constitutiones,
Typica, Rcgulae vel quovis alio nomine designatae) haec fore
der-net-1w complectantur:
a) principia evangelica et theologica de vita religiosa
eiusque unions cum Ecclesia, atque apta et certa vcrba quilms
« agnoscantur et serventur Fundatorum spiritus propriaque proposita, nccnon sanac traditioncs quac omnia cuiusquc Instituti
patrimonium constituunt » (N. 2b Derr. I'erfectae caritatis);
h) normas ittridicas necessarias act Istituti indolem, fines
mediaque dare definienda, quae normac nimis multiplicandac
non cunt sed semper adacquato modo exprimi debent.
Utriusquc elementi, spiritualis nempc ct iuridici, unio
necessaria est ut Institutorum codices praecipui stabile funda-
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itiridicus vel mere exhortatorius.
Ex Institutorum codicc fundamcntali ea excludanttnquac iam obsolcta sint, aut secundum consuetudines alicuius
actatis mutabilia, vet moribus mere localibus respondentia.
lae vero normae, quac praesenti aetati, sodalium condicionibus physicis, psychicis necnon peculiaribus rerum adiunctis
respondeant, ponantur in codicibus additiciis, qui « dircctoria »,
libri usuum, vel aliis nominibus vocantur.
Iii.

De criteriis accommodatae renovationis.

Normae et spiritus, quibus respondere debet accommodata renovatio, non solum e Deere() Perfectae caritatis, sed
etiam ex aliis Concilii Vaticani II documentis, pracscrtim ex
capitibus V et VI Constitutionis dogmaticae Lumen ,pentium,
colligi &bent.
16. Curent Instituta ut principia, quae in N. 2 Decrcti
Perfectae caritatis sanciuntur, revera informent rcnovationem propriae vitae rcligiosae; quapropter:
Studium et mcditatio Evangcliorum totiusquc Sacrac
Scripturac aped omnes sodales inde a novitiatu impensius foveatur. Item curandum est ut iidem Ecclesiae mysterium et
vitam aptioribus mediis participent;
Doctrina de vita religiosa sub variis aspectibus (theologico, historico, canonico, etc.) investigetur et exponatur;
§ 3. Ad ipsum bonum Eccicsiae procurandum, germanam
cognitioncm sui primigcnii spiritus Instituta prosequantur, ita
ut, eodem fideliter scrvato in aptationibus decernendis, vita
rcligiosa ab cicmentis alicnis purificetur et ab obsoletis liberctur.
1 7. Obsoleta reputanda sunt quae naturam et fines Instituti non constituunt atquc, significatione et vi sua amissa, vitam
rcligiosam revera iam non adiuvant, habita tamen rationc testimonii, quod status religiosus pro suo munere pracstare debet.
18. Ratio regiminis talis sit, ut « Capitula et Consilia...
suo quaeque modo sodalium omnium pro bono totius communitatis participationem ct curam cxprimant » (N. 14 Decr. Perfectae caritatis), quod pracscrtim cvenict si sodales partern habcant vere cfficacem in corundem membris seligendis; item,
ut exercitium auctoritatis cfficacius et expcditius secundum hodicrnorum tcmporum exigentias reddatur. Idco Superiores cuiusque gradus opportunis facultatibus muniantur, ne inutiles vel
nimis frequentes recursus ad altiores auctoritates multiplicentur.
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potcst, sed continua quadam ratione fovenda est, fervoris sodalium ope, necnon Capitulorum et Superiorum sollicitudine.

Pars II. — DE NONNULLIS REBUS ACCOMMODANDIS ET RENOVANDIS IN VITA RELIGIOSA.

1. – De Officio Ditino Fratrum et Sororum (N. 3 Deer. Perfectae
caritatis).

Quamvis rcligiosi qui parvum Officium rite approbatum rccitant publicam Eccicsiac orationcm agant (dr. Const.
Sacrosanctorum Concilium, n. 98), commcndatur tamcn Institutis
ut, loco parvi Officii, divinum Officium sive ex parte sive ex
integro absolvant, ita ut intimius participent vitam liturgicam
Eccicsiae. Orientales autcm sodales doxologias rccitent et Laudes divinas sccundum propria Typica et Consuctudines.

II. – De Oratione mentali (N. 6 Decr. Perfectae caritatis).
21. Quo intimius ac fructuosius religiosi sacrosanctum Eucharistiae mysterium et publicam Eccicsiac orationem participent, ac tota spiritualis eorum vita abundantius nutriatur, prae
multitudine precum amplior locus orationi mentali tribuatur,
servatis tamen piis exercitiis communiter in Ecclesia reccptis,
necnon debita adhibita cura ut sodalcs in vita spirituali ducenda
diligcnter instruantur.

III. – De Mortificatione (NN. 5 et 12 Deer. Perfectae caritatis).
22. Iteligiosi prae ceteris fidclibus in poenitentiae ac mortificationis opera incumbant. Obscrvantiae autcm poenitentiales
Institutorum propriac, quatenus opus sit, recognoscantur, ita ut,
habita ratione traditionum sive Oricntis sive Occidentis necnon
hodiernarum condicionum, sodales cas revera in praxim duccre
valeant, novis etiam formis ex hodicrno vivendi modo assumptis.
IV. – De Paupertate (N. 13 Dux. Perfectae caritatis).

23. Instituta, pracscrtim per Capitula generalia, spiritum
et praxim paupertatis ad mentem N. 13 Decreti Perfectae caritatis diligenter et concrete promovcant, novas ctiam formas pro
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Ad ipsa Instituta votorum simpliciurn pertinet in Capitol() generali dccernere an in Constitutiones introducatur renuntiatio bonorum patrimonialium adquisitorum vcl adquirendorum ct, si ita fiat, utrum sit obligatoria an facultativa; et
quandonam facicnda sit, scilicet utrum ante profcssionem perpctuam an post aliquot annos.
V. — De Vita in communi agenda (N. 15 Deer. Perfectae caritatis).

In Institutis operibus apostolatus addictis, vita cornmunis, quac tanti est momenti ut sodalcs sicuti familia in Christo
unita commcrcium fraternum instaurcnt, modo Instituti vocations conscntaneo omni ope promoveatur.
In huilismodi Institutis ordo diurnus sacpc non icicm
esse potest in omnibus corum domibus neque intcrdum in cadcm
domo pro omnibus sodalibus. Semper vero sic institucudus est,
ut religiosi, practer tempus rebus spiritualibus ct laboribus dicatum, etiam aliquantum tcmporis pro seipsis habcant ct congrua recreationc frui valeant.
Capitula gencralia ct Synaxes modern explorent, vi
cuius soclales qui convcrsi, cooperatores ye! alio nominc vocantur,
gradatim in detcrminatis actibus communitatis et in electionibus votum obtineant activum et, in quibusdam muneribus,
etiam passivum; ita revera bet ut ipsi cum vita et communitatis operibus arcte coniungantur, et sacerdotes libcrius in ministeria propria incumbere possint.
In Monasteriis ubi ad unum genus Monialium perventum fucrit, obligationes chorales in Constitutionibus definiantur, rations habita diversitatis personarum, quam exigit
operum ac spccialium vocationum
Sorores externo Monasteriorum servitio addictac, oblatac ye! alio nominc vocatac, statutis peculiaribus regantur, in
quibus ratio habeatur turn carum vocationis non mcrac contemplativac, turn exigcntiarum vocationis Monialitini cum quibus ipsac coniunctae vivunt quamvis moniales non sine.
Superiorissa Monastcrii grave onus habet sollicitam curam
de cis gerendi, ipsis aptam formationem religiosam praebendi,
cas, vero sensu caritatis tractandi atque vinculum fraternitatis
cum Monialium communitate fovendi.
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Clausura papalis Monasteriorum considcranda est tamquam institutum asccticum quod cum Monialium peculiari vocatione singulariter cohaerct, quippe quae signum, protectio et
peculiaris forma exstct earum secessus a mundo.
Eodem spiritu Moniales rituum Orientalium propriam observent clausuram.
Hacc clausura ea ratione accommodanda est ut materialis separatio ab extern° semper servetur. Singulae vero
Familiae, iuxta proprium spiritum, normal particulares huius
materialis separationis in Constitutionibus statuere et definire
possunt.
32. Clausura minor tollitur. Moniales ergo quac cx instituto operibus externis sunt deditae, propriam clausuram in Constitutionibus definiant. Moniales vero quae, licet ex instituto
sint contemplativae, opera tamen externa susceperunt, post congruum temporis spatium ipsis ad deliberandum concessum, aut,
operibus externis rclictis, clausuram papalcm retineant, aut,
iisdem operibus scrvatis, propriam clausuram in Constitutionibus definiant, firma mancnte earumdcm condicione Monialium.
VII. — De Institutione Religiosorum (N. 18 Decr. Perfectae caritatis).

33. Institutio sodalium in& a novitiatu non eodem modo
in omnibus Institutis ordinctur, sed ratio habeatur indolis propriae cuiusquc Instituti. In eius recognitions et aptatione sufficiens prucicnsque experientiae locus detur.
Quae in Decreto Optatam totius (de Institutione sacerdotali) statuuntur, congrucnter aptata iuxta cuiusque Instituti
indolcm, fideliter in ratione instituendi cicricos religiosos observanda erunt.
Ulterior institutio post novitiatum modo cuique Institute apto peragenda, quae pro omnibus sodalibus, ctiam vitae
contemplativae, omnino ncccssaria est, pro fratribus in Religionibus laicalibus et Sororibus in Institutis operibus apostolicis
deditis, grout iam aped plura Instituta nomine iunioratus vel
scholasticatus vel alio extat, in genere protrahatur per integram
periodum votorum temporariorum.
36. Hacc institutio in domibus aptis facienda est et, ne
sit mere theoretica, compleatur etiam exercitio operum vel munerum, tirocinii gratia, iuxta characterem et circumstantias
cuique Religioni proprias, ita ut in vitam quae in posterum
ducenda erit gradatim inserantur.
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admittere potest: communes lectiones seu cursus, doccntium
commodationcm, immo corumdem consociationem mediorumquc pracstationcm in communi schola a sodalibus plurium
Institutorum frcquentanda.
Instituta quae necessariis mediis provisa sunt libenter aliis
auxilium praebeant.
Opportunis experimentis peractis, uniuscuiusque Instituti erit proprias et aptatas normas de sodalium institutione
redigere.
VIII. — De Unione et Suppressione Institutorum (NN. 21-22 Decr.
Perfectae caritatis).

Promotio unionis cuiusvis generis inter Instituta supponit pracparationcm idoncam spiritualem, psychologicam, iuridicam, ad mcntem Decrcti Perfectae caritatis. Mune in finern,
sacpc opportunum erit ut ab aliquo Adsistente, a competendi
Auctoritate approbato, Instituta adiuventur.
In praefatis casibus et circumstantiis bonum Ecclesiae
prospicienduin est, debita tamen habita ratione sive indolis
cuiusvis Instituti propriae, sive libertatis singulorum sodalium.
41. Inter criteria quac conferre possunt ad iudicium de
suppressions alicuius Instituti vel Monasterii efformandum, omnibus circumstantiis perpensis, hacc praesertim sirnul sumpta
retineantur: parvus numerus religiosorum relate ad annos existentiae, candidatorum per plures annos carentia, aetas provectior
maioris partis sodalium. Si ad suppressionem perveniendum erit,
provideatur ut, « si fieri possit, alii Instituto vel Monasterio
vegetiori, quod fine ct spiritu baud multum differat » (N. 21
Deer. Perfectae caritatis) aggregetur. Singuli autem religiosi antra
audiantur ct omnia in caritatc fiant.
IX. — De Conferentiis seu Unionibus Superiorum et Superiorissarum
Maiorum (N. 23 Decr. Perfectae caritatis).

42. Curandum est ut unio Superiorum generalium et unio
Superiorissarum gcncralium per quoddam Consilium apud Sacram Congregationem de Religiosis constitutum audiri et consultari possint.
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Maxime interest ut Conferentiae sen Unioncs rationales Superiorum et Superiorissarum Maiorum confidentcr et
reverenter cooperentur cum Conferentiis Episcopalibus (cf. N. 35,
5 Deer. Christus Dominus; N. 33 Deer. Ad genies divinitus).
Qua dc causa optatur ut quaestiones, quae ad utramque
partcm pertinent, in Commissionibus mixtis cx Episcopis et
Superioribus vel Superioris Maioribus constitutis, pertractentur.
C ONCLUSIO.
Hac normac, pro Religiosis universae Ecclesiac valiturae, lcges generates Ecclesiae sive Ecclesiae Latinac sive Ecclesiarum Orientalium necnon leges proprias Institutorum rcligiosorum integras relinquunt, nisi eas explicite vel implicitc
immutent.

Normae ad exsequendum Decretum SS. Concilii Vaticani II « Christus Dominus » (extractum).
R ELIGIOSI.
Normac quac hic statuuntur valent pro omnibus
Religiosis, viris et mulieribus, cuiusvis ritus, salvis pro Orientalibus Patriarcharum iuribus.
— § 1. Religiosi omnes, exempti quoquc, operam navantes in locis ubi ritus a proprio diversus unicus est vet ita
fidclium numero praevalet ut communi aestimatione unicus
censeatur, a loci Ordinario vet Hierarcha huius ritus in its opera
externa ministerii respiciunt, pendent, eique ad normam iuris
subiciuntur.
§ 2. Ubi vero plures sunt loci Ordinarii vel Hierarchac,
iidem Religiosi in munere obeundo apud fidcles rituum diversorum, tenentur normis quac ab ipsis Ordinariis et Hicrarchis
communi consilio dantur.
Licet etiam in locis Missionum vigeat exemptio Rcligiosorum intra ambitum suum legitimum, tamen, propter pcculiaria adiuncta sacri ministerii in his locis exercendi, ad mentern Decreti Ad genies divinitus, observanda sunt specialia statuta
a Sedc Apostolica data vet approbata quoad rationes inter Ordinarium loci et Superiorem religiosum moderandas, pracscrtim
in Missions alicui instituto concredita.
— § 1. Omnes Religiosi, etiam extempti, tenentur legibus, decretis et ordinationibus, ab Ordinario loci latis, quoad
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varia opera, in its quae sacri apostolatus exercitium respiciunt,
necnon actionem pastoralcm et socialem ab Ordinario loci pracscriptam aut commendatam.
§ 2. Item tenentur legibus, decretis et ordinationibus al)
Ordinario loci vet a Conferentia Episcoporum latis, quac respiciunt, inter alia:
usum public= instrumentorum omnium communicationis socialis, ad normam NN. 20 et 21 Decrcti Inter mirifica ;
accessum ad publica spectacula;
adscriptioncm vel cooperationem societatibus seu associationibus, quas Ordinaries loci vel Conferentia Episcopalis
cavendas esse edixcrit;
habitum ecclesiasticum, firmis quidem mancntibus
C.I.C. can. 596 et CICO, dc Religiosis, can. 139 et secundum
hanc quae sequitur rationem: Ordinarius loci vel Conferentia
Episcopalis, ad vitandam fidclium admirationcm prohibere potest quominus Clerici, sive saeculares sivc religiosi, etiam exempti,
habitum laicalem publice deferant.
Iidern insuper legibus et decretis, ab Ordinario loci
latis ad normam iuris, publicum exercitium cultus respicientibus tenentur in suis ccclesiis et oratoriis publicis necnon semisi ad hacc ordinarie fideles acceclant, salvo proprio
ritu quo pro sua tantum communitatc Icgitimc utuntur et habita ratione ordinis Divini 011icii choralis et sacrarum functionum ad finem specialem Instituti pertinentium.
— § 1. Conferentia Episcopalis cuiusque nationis potest,
auditis Superioribus religiosis quorum interest, normal de stipe
quaeritanda statuerc, quae ab omnibus Religionibus servari debent, its non exclusis quae cx instituto mendicantes vocantur
et sunt, salvo tamen carumdem mendicandi iure.
§ 2. Item, ad subsidia ope subscriptionis publicae colligenda De procedant Religiosi sine consensu Ordinariorum locorum ubi illa subsidia colliguntur.
Opera cuiusque Instituti propria scu peculiaria, quae
scilicet, probante Apostolica Sede, sivc al) ipsa fundatione, sive
ob vencrandas traditioncs suscepta et rode Constitutionibus
aliisque propriis Instituti legibus clefinita et ordinata sunt, Religiosi sedulo promoveant, speciali habita ratione spiritualium
nrcessitatum dioecesium et scrvata cum Clero dioecesano ct cum
aliis Instinitis similia opera exercentibus fratcrna concordia.
— § 1. Opera propria seu peculiaria quae in instituti
domibus, etiam conductis, exercentur, al) eiusdem Superioribus
dependent, qui iuxta Constitutiones ca regunt ac modcrantur.
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Attamen etiam huiusmodi opera Ordinarii loci iurisdictioni,
ad normam iuris, subiciuntur.
§ 2. Opera vero, etiam Instituti propria sett peculiaria,
quae ab Ordinario loci committuntur, eiusdem Ordinarii auctoritati et directioni subsunt, firmo tamen manente iure Superiorum rcligiosorum invigilandi super sodalium vitam et etiam,
cumulative cum Ordinario loci, super munerum ipsis commissorum adimpletionem.
- § 1. Pro quavis commissions operis apostolatus ab
Ordinario loci alicui Institute facicnda, servatis ceteris de iure
servandis, ineatur conventio scripta inter ipsurn et compctentem
1nstituti Superiorem, qua, inter alia, perspicuc definiantur quac
ad opus cxplendum, ad sodales eidem addicendos et ad res
occonomicas spectant.
§ 2. Pro hisec autem operibus, sodales religiosi vere idonei
a proprio Superiorc religioso, mutuis praehabitis cum Ordinario
loci consiliis, seligendi sunt atque, si de munere ecclesiastico
alicui sodali conferendo agatur, ab ipso Ordinario loci Religiosus nominari dcbet, praesentante vel saltem assentiente proprio Superiore, ad certum tempus mutuo consensu definittim.
Etiam cum ab Ordinario loci vel a Conferentia Episcopali aliquod munus alicui Religioso committendum sit, id
fiat de consensu cius Superioris et per conventioncm scriptam.
Gravi vcro de causa quicumque sodalis religiosus a
munere commisso amoveri potest tarn ad nutum Auctoritatis
committentis, monito Superiore religioso, quam Superioris, monito committentc, aequo iure, non requisito alterius consensu;
ncc alter alteri causam iuclicii sui aperirc coque minus probare
tenetur, salvo recursu in dcvolutivo ad Apostolicam Sedem.
- § 1. Ordinarius loci auctoritatc propria potest, dc
consensu competcntis Superioris, paroeciam religioso Instituto
committcre, etiam in ccclesia religiosa ipsius Instituti earn crigendo. Haec paroeciae commissio potest fieri sive in perpctuum
sive ad ccrtum praefinitum tempus: in utroquc casu id fieri
dcbet mediante conventione scripta inter Ordinarium et cornpetcntem Superiorem Instituti, qua, inter alia, expresse et accurate indiccntur quae ad opus explendurn, ad personas eiclem
addicendas et ad res occonomicas spectant.
§ 2. Loci Ordinarius potest ctiam pro paroccia Religioni
non concredita, Religiosum, de licentia proprii Superioris, parochum constitucre, peculiari congrua conventione inita cum
eiusdem Religiosis competenti Superiorc.
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34. — § 1. Domus religiosa sive formata sive non formata
ad Religionem exemptam pertinens supprimi ncquit sine bencplacito Apostolico et inconsulto Ordinario loci.
Superiores rcligiosi qui, quacumquc de causa, suppressionem alicuius domus vel operis petant, id ne propere faciant;
meminerint enim omnibus Religiosis officium incumbere impcnse diligentcrque adlaborandi, non solum ad aedificationem
et incrementum totius Mystici Corporis Christi, sed etiam in
bonum Eccicsiarum particularium.
Cum autem a Superioribus pracscrtim ob personarum
penuriam suppressio alicuius domus vel operis petitur, Ordinarius loci petitionem bcnigne considerct.
35. Fidelium associationes, quac subsunt ductui ac moderamini alicuius Religionis, etiam si sint ab Apostolica Scde
erectae, iurisdictioni subsunt et vigilantiae Ordinarii loci, qui
ad normam sacrorum canonum cas invisendi ius habet et munus.
Quod si in extcrna apostolatus opera vel in cultum divinum promovendum incumbant, pracscripta dc hac re sive ab
Ordinario loci sive a Conferentia Episcopali cdita servarc dcbent.
§ 1. Apostolica navitas sodalium Institutorurn perfectionis, qui vitam mere contemplativam non profitentur, non ita
circumscribitur operibus sive propriis Instituti sive ceteris occasionaliter assumptis, ut pro urgentibus animarum necessitatibus
et Cleri penuria, ab Ordinariis locorum, inspecta propria cuiusque Instituti indole, et de consensu competentis Superioris religiosi, advocari nequeant non tantum Sacerdotes, sed et omnes
sodales viri et mulieres, ut in variis dioeccsium vel regionum
ministeriis adiutricem operam praestent.
§ 2. Si Ordinarii loci iudicio Religiosorum auxilium necessarium aut valcle utile censeatur ad multiplicem apostolatus
operam exercendam et ad caritatis ac pastoralis muneris incepta lovenda in parocciis saccularibus vel in dioecesanis associationibus, a Superioribus religiosis, codcm Ordinario postulante, petitum auxilium pro viribus pracstandum est.
In omnibus eccicsiis et in omnibus oratoriis publicis
vel semipublicis, ad Rcligiosos pertincntibus, quae de facto habitualiter christifidelibus pateant, Ordinarius loci praecipere potest ut episcopalia documenta publice lcgantur et catechetica
institutio habeatur, ut denique specialis stips colligatur pro determinatis inceptis paroecialibus vel dioecesanis, nationalibus vel
univcrsalibus, ad Episcopalem Curiam postca sedulo mittcnda.
38. Ordinarius loci ins habet visitandi Rcligiosorum quoquc cxcmptorum ecclesias et oratoria etiam semipublica si ad
haec ordinaric fideles accedant, relate ad observantiam legum
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gencralium et decretorum episcopalium de cultu divino. Quod
si forte abusus in hac re deprehenderit, frustra Superiore religiose monito, propria auctoritate ipse per se providere potest.
— § 1. Ad normam N. 35, 4, Decreti Christus Dominus,
generalis ordinatio scholarum catholicarum Institutorurn religiosorurn secumfcrt, firmo quidem ipsorum iurc quoad cal-tandem
moderamen, et servatis normis ibidem (N. 35, 5) circa praevia
consilia mutuo inter Episcopos et Superiorcs rcligiosos ineunda
stabilitis, generalem omniurn scholarum catholicarum in dioccesi
distributioncm, carum inter se cooperationem atquc carumdem
vigilantiam, ut non minus quam aliae scholae ad fines culturalcs
et sociales prosequendos aptatac sint.
§ 2. Ordinarius loci quaslibet Institutorum rcligiosorum
scholas, collegia, oratoria, recreatoria, patronatus, hospitalia,
orphanotrophia aliaque similia instituta, ad opera religionis vet
caritatis sive spiritualis sive temporalis destinata, exceptis tanturn scholis internis quae exclusive patent pro propriis Instituti
alumnis, visitare potest, sive per se sive per alium, ad normam
sacrorum canontun.
Normac dc sodalium irnmissionc in opera et ministeria dioccesana, sub moderamine Episcopornin exercenda, ad
alia quoque opera et ministeria quac ambituni dioccesis supcrant, congrua congruis referendo, appficandae sunt.

ese*.v,

SACRA CONGREGATIO DE RELIGIOSIS

Responsa ad quasdam quaestiones
Religiosis propositas.

Prot. N. 11730/65

S. Congregationi De
Roma, 1 luelio 1966

Reverendissimo Padre,
In mcrito ai quesiti sottoposti a questa Sacra Congregazione dalla Paternita Vostra Rev.ma, clopo maturo esame delle
singolc questioni, sono in grado di dare lc seguenti risposte:
1. — Utrum Assistentes generales eligantur solummodo in Conventu gcncrali ordinario, de quo in art. 69, 1 0, 1 0 et 2°;
an ctiam in Conventu generali extraordinario, de quo
in art. 69, IP?
AFFIRMATIVE ad primum;
NEGATIVE ad alterum.
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Utrum in Conventibus vice-provincialibus, ad normam
art. 94 § 3, eligi debeant solummodo deputati; an ctiam
substituti?
NEGATIVE ad primum;
AFFIRMATIVE ad altcrum.
— Utrum Commissio, dicta N . lagna, ius habeat solummodo
manifestandi sententiam suam de opportunitate postulata
discutiendi vel minus; an etiam ius habeat aliqua postulata excludendi a Conventus gencralis discussions?
AFFIRMATIVE ad primum;
NEGATIVE ad altcrum.
La Sacra C:ongregazione si riserva di rispondere pill tardi
al quarto dubbio presentato.'
Profitto delPoccasione per confermarmi, con sensi di defercnte osscquio della Patcrnita Vostra Reverendissima,
Dcvotissimo nel Signore,
± PAOLO PHILIPPE,

Segrctario

Card. I. A NTONIUTTI

Pref:

Reverendissimo Padre
P. WILLIAM Nf. SLATTERY

Superiore generale C.M.
ROMA

1 Quaestio erat circa delegationem ad solvenda Vota nostrorum vel
Filiarum Caritatis.

—
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CURIA GENERALITIA
Circularis epistola ad Visitatores de nova editione Annalium Congregationis nostrae.
CONGREGATIO MISSIONIS
Curia Generalitia
L.C. 5/66

Romae, die 19 mensis julii 1966.

Rev.mc Domine ac Confratcr carissimc,
Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum!

ANNALES CONGREGATIONIS (Annales de la Congregation de la Mission) ab anno 1834 usquc ad annum 1963,
summam 127 voluminum facientes, Parisiis editi fuerunt, quasi
vinculum unionis promovendae inter Domum Matricem et
coeteras domus Congregationis.
Primo tempore collectae fuerunt tantum epistolae bona
exempla referentes, postca vero et omnes alias notitiae ad Familiar-11 Vincentianam pertinentes. Tradebantur cnim: documents a Sancta Sede emanantia; litterae Superiorum vet Vicariorum Generalium; studia de vita sancti Vincentii a Paulo,
vel de cjus commercio cpistolari, ac consuctudinibus, etc.; item,
studia historica Congregationis Missionis in genere, cjusve Provinciarum et Domorum; Notitiae defunctorum nostrorum, Operum ac Ministeriorum; Relationes causarum Beatificationis ye!
Canonizationis Nostrorum cum summario sanctac corum vitae;
adnotationes bibliographicae, etc. Cum insuper ANNALES etiam
a Filiabus Caritatis lcgcrcntur, et notioncs ad ipsas pertinentes
ibi frequenter inveniebantur.
Procedente vero tempore, cum lingua gallica essct impcdimento communis lectionis, numerus lcctorum valdc minuit et
plures c provinciis nostris maluerunt proprios ANNALES substitucre cum periodicis lingua vernacula redactis.
In Conventu Generali anni 1955 decretum fait Commentarium officials Congregationis redigendum esse lingua latina,
et mensc januario anni 1957 prima vice prodiit periodicum
VINCENTIANA.
Fatendum est tamen Commentarium nostrum officiale usquc adhuc minimc supplevisse pristinam redactioncm ANNALIUM, et perspicuum apparet multis lacunis laboravisse, praesertim quia defuerunt studia locuplctantia sancti Fundatoris et
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Congrcgati(mis agnitionem. necnon notitiac Sodalium defunctorum, qui mire nos excitant ut sicut et ipsi in spiritu vocationis
nostrac vivamus.
Rc igitur diligenter considerata, muffle putamus intermissos ANNALES rcvocare, proponendo denuo corum cditionem adaptatam, quac edetur quotannis cum unico volumine
vel ctiam secundo, si forte id postulcnt numerosa documenta
missy a singulis provinciis ad Consilium redactionis apud Curiam
Generalitiam constitutum.
Documenta spectabunt studia historica Congregationis et
sancti Fundatoris, ctc.; notitiac Sodalium defunctorum ac notas
bibliographicas.
Ad laborem fovendum et corum intellegentiam, omnia
scripta exarari poterunt lingua magis a pluribus cognita. Volumina sic edita, vincentianam bibliothccam magni prctii gradatim constituent.
Anima subnotatio obligatoria erit pro omnibus dornibus
Provinciarum ct Vice-Provinciarum; Sodalibus tamen ipsis subnotationem personalem subscribere licebit.
Haec vero tibi, Carissime Confrater, proponcre volebamus;
scd antequam ad executionem veniamus, grato accipiemus animo
suggcstiones quas cum Consilio tuo velles mihi communicare.
Praesertim, multum tibi debitores erimus, si faveres nobis dicere:
1°) Utrum opportune videatur nova redactio ANNALIUM
CONGREGATIONIS;
2°) An tibi placcant conditiones subnotationis?
Superfluum putamus dicere quod si propositio 'rostra perficictur, Commentarium VINCENTIANA non supprimetur, et,
sicut risque adhuc, alternis mensibus prodibit.
Bona est occasio meminendi in desidci io essc rcdactoris
periodici VINCENTIANA, ut designetur in unaquaque provincia Sodalis, qui curet tcmpore opportuno praeparationem ct
expeditionem scriptorum vel documentot um; si veto jam nominatus fucrit, ipse exhortetur ut magno zelo et maxima diligentia
officium libenter adimpleat.
Addictissimus in Domino,
G UGLIELNIUS M. SLATTERY, C.M.
Superior Generalis
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Circularis epistola de Ausiliariis temporariis Associationis « Pro Mundo Meliori » nuncupatae.
CONGREGATIO MISSIONIS
Curia Gencralitia
L.C. 6/66
Romae, die 26 julii 1966.

Carissimc Dominc et Confrater,
Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum!

His ultimis diebus Pracpositus Gencralis Societatis Jest, acl
me transmisit Relationem rcdactam a Rev. P. L OMI3ARDI, fundatore associationis « Pro mundo meliori » vulgo nuncupatae.
In dicta relations P. L OMI3ARDI rogabat Superiores Majores Ordinum vcl Congregationum religiosarum, ut, in quantum
eis licebat, quosdam ex suis subditis ad Episcopos mitterent ut
in eorum dioecesibus tamquam « auxiliares temporarii » Associationis « Pro Mundo meliori » adlaborarent.
Praefati sacerdotes plene sub jurisdictione respectivorum
Superiorum manebunt et ab ipsis quovis temporc revocari poterunt.
Illis specialis dabitur formatio per trcs circiter menses et,
si possibilc sit, saltem per tres continuos annos ministerium
suurn exerccbunt ut « auxiliarii praedictae Associationis, quae
ipsorum necessitatibus providebit, praehabito, si necesse sit,
contractu cum ipsorum Superioribus Majoribus.
Rogo ero te, Carissimc I)omine et Confrater, ut milli dicas
quid de hoc sentias. Dicas mihi speciatim si adsint in wit Provincia confratres tali ministerio apti, quos posses Episcopis ad
tempus commodare.
Interea te rogo ut me habeas in Domino tuum addictissimum
G UGLIELMUS M. S LATTERY, C . M.
Superior Generalis

Circularis epistola de collaborations inter catholicos adversus « analphabetismum ».
Romae, die 26 julii 1966.

Carissime Dominc et Confrater,
Gratia Domini Nostri Jesu Christi sit semper nobiscum!

Dom. I). Joanncs B ENELLI, Obscrvator permanens Sanctae
Sedis apud UNESCO, his ultimis diebus, ad me scripsit ut mihi
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notum facerct se a Cardinali Secretario Status munus accepisse
ut nomine Sanctae Sedis, omnibus mock inter catholicos promoveret conatum munclialem adversus sic dictum «analphabetismum » quern indixit UNESCO.
Quapropter Dom. D. Joannes BEN • I,I.1 me rogat ut collaborationem illi conatui confratribus meis commendcm. Insuper, si
quid in Provinciis nostris, ad eumdem finem asscquendum fact= sit, quaerit ut illud ipsi notum faciam.
Rogo ergo tc, carissime confrater, ut confratribus tuae Provinciae haec nota facias, et speciatim ad me mittant, sive directe sive tc mediantc, informationes circa illa quae in tua Provincia jam forte facta fuerint in hac linca.
I nterea rogo to tit me habeas tuum in Domino addictissimum
GUGLIELMUS M. SLATTERY, C.M.
Superior Generalis

Ex Oeconomatu Generali. Monitio circa titulos proprietatis et computa mensae argentariae.
Si possibile erit, tituli proprietatis bonorum immobilium aut mobihum congregationis Missionis aut computa vel deposits pecuniae Congregationis Missionis in mensa argentaria vel in publicis tabellariis facia,
semper inscribentur sub nomine Provinciae vel Donuts vel Missionis, non
autem sub famine personall Visitatoris, Superioris, Oeconomi aut alias
Coqfratris.
Oeconomo Generali semper satisfacient Visitatores, Superiores, Oeconomi et alii Administratores bonorum Congregationis, qui mittent photocopiam titulorum proprietatis, ut conservenlur in archivio centrali.

please in reference to the titles of property
and accounts in Banks.

Attention

The Confreres are respectfully requested to inscribe always, if possible, the titles of property and the accounts in Banks of the money gf the
Congregation of the Mission in the name of the Province, the House or
the Mission and never in the personal name of the Visitator, the Superior, the Treasurer or another Confrere.
This office in Rome of the Treasurer General will be happy to
receive the photocopies of the titles of property for the purpose of conserving them in the central archives of the Congregation of the Mission.

.11
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Avis concernant les titres de propriete et les comptes
en banque ou de cheques postaux.

Les titres de propriete des biens imn2cubles et meubles de la Congregation de la Mission, ou des comptes ou dipas en banque ou de cheques
postaux de l'argent appartenant a la Congregation, devront toujours étre
insert is, si possible, au nom de la Province, de la Maison, ou de la
Congregation de la Mission, et non pas an nom personnel du Visiteur,
de l'Econome ou d'un Confrere.
L'Econome-Giniral sera Eris content de recevoir les photocopies des
titres de propriete des biens de la Congregation pour les garder dans les
archives centrales.
Aviso sobre los titulos de propiedad y las cuentas en
Bancos o cheques postales.

Los titulos de propiedad de los bienes muebles e inmuebles de la
CongregaciOn de la MisiOn o de las cuentas o depOsitos en bancos o de
cheques postales del dinero de la misma C'ongregaciOn, debercin ser siempre inscritos, a ser posible, a nombre de la Provincia, de la Casa o de
la Mision, y no al nombre personal del Visitador, del Superior, del
EcOnomo o de un Padre.
El EaSnomo-General agradeceria las fotocopias de los titulos de
propiedad de los bienes de la CongregaciOn, Para su custodia en el
Archivo Central.
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REGIMEN CONGREGATIONIS
ERECTIONES ET SUPPRESSIONES

RESCRIPTUM

PROVINCIA

DIES - D OMUS

1966, lun. It)
Tjepu

Romana

erecta

S.C. Prop. N. 2068/66 (5-V)
S.C. Relig. N. 1341/66 (6-V)

Angelor V.P.

erecta

S.C. Relig. N. 1348/66 (8-VII)

Hollandiac

supprtssa

S.C. Relig. N. 1330/66 (26-VII)

Portoric.

erecta

S.C. Rclig. N. 1352/66 (29-VII)

Jul. 22
Camarillo
(st. John's Coll.)

Woedensrecht
Aug. 6
Hato-Rey

NOMINATIONES ET CONFIRMATIONES

DIES-NOMF.N

1966 iun. 15
CAPURSO A.

OFFICIUM

Superior

DOMUS

Napoli
(S. Gioacch.)

HOERNIG A.
0' DONNELL T.
LEE A.

Tucson
Los Angeles
San Antonio

MEYER J.-B.
BRACIIA Fr.
SCIIULTE C.
DUNKER SI.
BUITRACO S.
SIIARPE .1.

NiederprUm
Krakow (Klep.)
Cape-Girardeau
Tainan (Form.)
S. Rosa de Cabal
Phoenix (De

(St. John's Scm.)
a

Andreis Sem.)

iun. 21
PETRINI D.
LEITGEB E.
ORTIZ J.-A.
TRUJILLO I).
RAVANErri 1..
OITZINCER Fr.

iun. 27
RIVADENEIRA

Superior

N. Aur. V.P.
Germaniac
Poloniac
S.A.F. Occ.
Columbiae
Angclor. V.P.
S.A.F. Occ.
Ital. Rom.

(St.-Georges)

Austriae
Columbiae
Ital. Rom.
Austriae

Quito
(Scm. Mayor)

DuR.

Ital. Neapol.
Angelor. V.P.

Perugia
Istanbul

Belalcazar
Zipaquira
Roma (S. Sylv.)
Dir. Sem. Int. Graz
Superior

PROVINCIA

Aequator.

2 tri.

3 tri.

2 tri.
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OFFICIUM

DIES-NOMEN

Superior
Dir. Fit. Car.

HENNEN J.
DUVAL P.
PANO A.

iul. 11

Superior

KI.EIN
GARCIA-T. F.

F.

MURPHY J.

PROVINCIA

Trier

Germaniac
Vict-Nam
Indica V. I'.

[Vim (Kaiscrstr.)

Austriac
Hisp. Matrit.

Las Rehoyas
Pamplona
Blackrock
Dublin

\IARQUINA T.
MC ATARSNEY

Domus

DUR.

Hiberniac

(St. Patr. Coll.)
0' DONOGHUE P.
GALLAGHER P.
0' HARE J.
HERRANZ M.

0

0

Castleknock
Sheffield
Hereford
Londres
(Pal. Court)

MULLAN Fr.
PEREZ-F. M.
PEREZ-F. M.
BOVARINI G.

iul. 18
BAYLACH J.-O.
ARANA E.
BAYLACII
MARTINEZ G.

iul. 22
FRANZ L.

Dir. Sein. Int.
Cons. Troll.
Dir. S'cholast.
Superior
Dir. Scholast.
Dir. Sem. Int.
Fr. Goad.
Superior

Ikot •kpene
Cuenca

iul. 25

Superior

ESCOLAR A.
GARCIA-P. T.

>5

Hisp. Matr.
Hiberniac
Hisp. Matr.
Ital. Rom.

Quito (Escolast.)
Manila
Quito (Escolast.)

Aequator.
Philippin.
Aequator.

Quito
Camarillo

Cons. Prou.

S MOCK J.

>>

Piacenza

(St. John's Coll.)
AISA A.
KING J.
LUKAN A.

2 tri.

Celje
Zagreb
Merida
Monterrey

Angelor. V.P.
Mexicana
Madagascar
Jugoslaviac
Mexicana

(La Fama)
MARTIN A.
.JAFFEUX J.-G.
PLAZA A.
MANZANAL S.
FONT-B. J.
Van d. BERG A.
ALI.ARA A.

D'AmaRooto G.
LATIN' L.
PETRI E.
GHIDETTI N.

>>
>>
>>

Ciudad Monte
Port-St-Louis
Naga-City
Iloilo-City (Coll.)
Barcelona (Vali.)
Panningen
Chieri
Milano
Cagliari (Coll.)
Savona
Sassari (Miss.)

>>
Gall.
Philippin.
Hisp. Barc.
Flollandiae
Ital. Taurin.

3 tri.

2 tri.
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DIES-NOMEN

PROVINCLA

DUR.

Ital. Taurin.

2 tri.

a
a

Verbania-lntra
Verona
Mondovi
Torino
(Semin. S.V.)

a

Beograd

a
jugoslaviae
a
Hisp. Bare.

OFFICIUM

CASTELLANO A.

Superior

MULASSANO G.
BAuno Fr.

a

BALESTRERO

ZAKELI St.
ZAKELI St.
REAL G.

MATAS M.

Cons. Prov.
Superior
a

Domus

Philadelphia
Lerida

»
n

a

3 tri.
3 sex.
2 tri.
3 tri.
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NOTITIAE
AFRICA. — Collationes pastorales in F ARAFANGANA (Madagascar).
Dans son Decret sur la charge Pastorale des Eveques, le
II Concile du Vatican recommande a chaque Evéque « pour
promouvoir toujours davantage le Service des Ames, d'appeler
ses pretres a un dialogue avec lui, et aussi en commun avec
d'autres. Ce dialogue portcra surtout sur la Pastorale; it aura
lieu non seulement quand ]'occasion se presente, mais, dans la
mesure du possible, a des dates fixes ». Depuis plusicurs annees
déja, notre Diocese de Farafangana possede ces reunions pastorales a dates fixes recommandees par le Concile.
Depuis le 25 .Janvier 1962, date de notre premiere reunion,
et chaque trois mois, tous les peres qui n'en sont pas empeches
par les circonstances se retrouvent au Centre du Diocese, pour
une journee de reflexion commune sur des problemes de pastorale. En general, cette reunion est fix& au Jeudi, ce qui permet aux peres eloignes d'arriver a temps sans 'etre obliges d'abandonncr lours ouailles le Dimanche.
Des le Mercredi, les 2cv envahisscnt la cour de la Mission
ccntrale ct chacun recoit tine chambre: la Mission n'en possede
pas suffisamment et ccrtains peres sont heberges, les uns a l'eveche ou a la leproserie, les autres au college ou au serninaire.
C'est le moment des « retrouvailles » aussi ou nous sommes tous
A la joie de pouvoir partager nos joies et nos difficultes... pour
certains la derniere rencontre avec des confreres date de deux
ou trois mois!!! Occasion aussi de rencontrer personnellement
Monseigneur ou le Pere Visiteur qui participe aux reunions,
et de traiter avec eus des probleme particuliers de chaque poste.
Le soir, des que l'Angclus sonnc, it cst 18h, nous nous reunissons a la Cathedrale pour notre premiere priere commune:
Vepres; puis, jusqu'A 19h, heure du diner, nous abordons les
questions liturgiques: details pratiques et pastorale liturgique qui
permettcnt a chacun de connaitrc ct de suivre l'efTort de renovation liturgique poursuivi par l'Eglise. Nous tcrminons par la
preparation de la Concelebration du lendemain.
La journee de reunion commence par la Concelebration;
le choeur de la Cathedrale ne permet pas une concelebration
generale; c'cst pourquoi, a tour de role, un groupe de quelques
peres concelebre avec Monseigneur ou lc Pere Vicaire General,
tandis quc les autres participent au Saint Sacrifice. Dc 9 a 11 h,
puis de 15 a 18h30, nous abordons l'ordre du jour propose logs
dc la derniere reunion, a quoi s'ajoutent toujours des interventions plus ou moires prevues. Finalement, on fixe lc programme

---157et la date de la prochaine reunion avant de Sc rendre a nouveau a la Catheclt .1 le pour se retrouver devant Ic Seigneur dans
unc derniere priere commune: Vépres. Apr& le reps du soir,
le cortege des 2cv prcnd la route du college oil le Frere Directeur prevoit toujours une séance de cinema a notre intention:
detente appreciee au soir d'unc journee de reflexion et de discussions souvent passionnees!!! Des le Vendredi, c'est a nouveau
la dispersion: Ics per& reglent leurs derniercs courses en ville,
font leurs adieux puis repartent vers la portion du champ que
le Maitre leur confie. La Reunion pastorale est terminee, mais
it appartient a chacun de mettre en oeuvre les resolutions adoptees
ensemble.
A ces reunions pastorales les difficult& nc manquent pas:
difficult& material& d'abord car beaucoup dc routes, surtout
au moment des pluies, deviennent impraticables pour nos laborieuses mais vieillcs 2cv; it fact alors, pour ccrtains, attendre
le camion ou Ic taxi-brousse qui leur permcttc de rejoindre
Farafangana. Difficult& de l'Age aussi: lc moyenne d'Agc des
prêtres du Diocese s'etablit autour de 53 ans! dans un pays
oil les annees comptcnt double et oil depuis l'independance de
1958, la mentalite des jeunes malgaches evolue a un rythme
accelere: jeunesse plethorique qui se soucie plus de rejeter les
ancicnncs valeurs ancestral& quc d'adopter Ics chretiennes. Difficultes enfin venant de la diversit6 des trihus ct de leur penetration chretienne: les problem& pastoraux poses par les Antemoro, de la vallee de Ia Marirana ou Nord du Diocese, chretiens en majorite et organises en chretientes bicn structurees,
different de ceux poses par les peuples de Farafangana, baptises
en partie et au christianisme beaucoup plus flou, comme ifs
sort diffrents aussi de ceux poses, au Sud, par les Antesaka
dont les chretiens ne forment qu'une poignee au milieu des
patens.
Mais, malgre ces difficultes, le bilan de nos Reunions est
nettement positif. Tout doucement, unc pastorale d'ensemble
s'elab,ore dans lc Diocese. Le premier element de cettc Pastorale
a ete l'Oeuvre des catechistes. Autrefois, chaquc pore se debrouillait seul avec scs catechistes: aujourd'hui, lc Pere Fromentin a ete chargé des catechistes pour l'ensemble du Diocese:
les catechistes se retrouvent regulieremcnt pour des Sessions de
2 a 3 semaines, suivant leur region et Icur nivcau d'instruction,
dans une Ecole des catechistes bAtie a leur intention. C'est la
une oeuvre essenticlle de Ia Mission... Les grandes lignes d'une
pastorale des Sacrcments ont ete fixecs mais devront encore
etre precisees plus tard suivant le travail que nous avons cornmence depuis un an. In effet, actuellement, au cours de nos
reunions, nous etudions les coutumes malgaches sur la naissance
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de mettre au clair un vocabulaire rcligieux comprehensible par
nos ouaillcs: a partir de ce travail, nous pourrons alors elaborer
ensemble unc pastorale plus adaptee. Vuc Ia frequencc de nos
reunions, cola pcut evidemment nous demander du temps, mais
en meme temps facilitcr le choix des solutions... Nous avons
aussi aborde lc probleme de l'organisation paroissiale, des jcuncs...
Un autrc resultat de nos Reunions a etc dc pottrvoir mettre en
place rapidcment dans notre Diocese les implications de la Reforme liturgique et cela dans l'esprit d'unite reclame par le
Concilc. Dc pouvoir confronter les uns avec les autres nos efforts
de pastorale liturgiquc a ccrtainement cree dans le Diocese une
« emulation » liturgique dont beneficient nos fideles.
Quc dire cnfin du reconfonrt fraternel que ces reunions
nous apportcnt? Ellcs nous permettent de nc pas nous bloquer
dans nos difficultes individuelles, dans nos problemes avec nos
chreticns, dans notrc inquietude a l'egard des paiens quc nous
nc pouvons atteindre, et de garden un sain optimisme surnaturel dans le travail que nous essayons de realiser. Malgre les
obstacles de toutes sortes qui jalonnent la vie de missionnaire,
ces Reunions pastorales nous aidcnt a realiser l'Ocuvrc de Dieu
dans cette portion du monde que l'Eglise a confiec aux soins
de la Compagnie.
G. DANjou
EUROPA. — In Collegio Leoniano, ROMAE, Confratres triton Provinciarum lialicarum tractaverunt de substantia praedicalionis in Missionibus ad populum.
Nei giorni 27 giugno-1 0 luglio 1966 si 6 svolto a Roma,
presso it Collegio Leoniano, un importantc Convegno chc ha
visto raccolti per la prima volta un centinaio di Confratelli, la
maggior parts addetti alla predicazione dells Missioni al popolo,
convenuti dallc trc Province italiane, per lo studio dell' Aggiornamento del contenuto della predicazione missionaria.

Il Convegno si proponeva di ripcnsarc, alla Ince dells dircttive conciliari, it contenuto del messaggio missionario, tencndo
presenti le suc coordinate fondamentali, cioe Ia Bibbia c la Liturgia, in vista soprattutto di un rinnovamento della tematica
the si deve proporrc nclle « prediche di massima » c nei catechismi. In base a qucsto criterio furono appunto scelti i « maestri » del Corso c fu organizzato lo svolgimcnto degli argomcnti.
Nel primo giorno, dopo la prolusions del Rev.mo P. Luigi
FRANC!, Visitatorc della Provincia di Roma, chc illustrO brcvemente it significato e lo scopo dell'eccezionale raduno, prese
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egli inquadre it problema della crisi dclic Missioni popolari in
quell() pill vasto the interessa it rinnovamento della predicazione, soprattutto dal punt° di vista teologico. Egli infatti, con
chiarezza c competenza, trattO i seguenti argomenti:
La predicazione come problema teologico. Crisi e nuove dimensioni della predicazione missionaria.
Il messaggio di Dio all'uomo: centralit y del Mister° pasquale.
La risposta dell'uomo : la fede. La fede come incontro personale con Dio e come impegno vitale.

11 28 giugno fu pit particolarmentc dcdicato at problema
della predicazione missionaria. Furono maestri i Rev.mi PP. Redentoristi RAPONI C RICCI, ambeduc professori nello Studentato
teologico italiano della Congregazione del SS.mo Redentore
di Comma.
P. Ricci, presentando un ampio quadro storico dell'origine
e dell'evoluzione Belle Missioni al popolo, trattO de La missione
tradizionale e la situazione pastorale attuale. Esigenze di rinnovamento.

P. Raponi, invece, nelle sue lezioni, con ampi riferimenti
al magistero conciliare del Vaticano II, present° La predicazione
missionaria come mediazione del messaggio, e illustrO poi, in un'esemplificazione pratica assai utile, Alcuni piani di temi missionari secondo le nuove prospettive.

Nell'unica lezione, tenuta it 29 giugno, lo stesso P. Ricci
affrontb it grave problema della Sociologia religiosa a servizio della
Missione: nuove esigenze e tentativi di soluzione, fornendo preziosi
suggerimenti.
problema della catechesi missionaria fu studiato it 30
giugno. Relatore fu I). Luigi DELLA TORRE, doccntc di Pastorale liturgica nel Pont. Istituto Liturgic° di S. Anselmo (Roma),
the ne tratte in tre interessanti c vivaci lezioni:
La vita liturgica della C'omunita parrocchiale: scopo e ambiente della Missione;
La catechesi biblico-liturgica nella Missione;
La catechesi missionaria sulla Messa in vista della partecipazione consapevole dei fedeli.

Furono pure tenute due comunicazioni: una dell() stesso
D. Della Torre su Le celebrazioni della Parola di Dio durante la
Missione: significato e stile; l'altra del P. Vinicio CONTESTABILE
C.M., professore di Teologia dogmatica al Collegio Alberoni di
Piacenza, su Orientamenti attuali nella bibliografia teologico-pastorale
sulla predicazione.

Il 1 0 luglio, dopo una breve comunicazione di D. Della
Torre, in cui furono indicate alcune prospettivc Per un rinnova-
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interessante o Tavola rotonda » in cui furono presentate, vagliate e discusse alcune Esperienze e proposte per la programmazione
di una Missione. Ad essa parteciparono sci Missionari « missionanti », i quail, sotto la presidenza del Rev.mo P. Mario MORDIGLIA, Visitatorc della Provincia di Torino, affrontarono lo
studio dei seguenti punti: Programmazione remota e prossima della
Missione; Come altirare it popolo alla Missione; Relazione finale scritta;
Per la perseveranza dei frutti della Missione. Fu data ampia liberty

d'intervento a tutti i confratelli presenti, come del resto fu fatto
ogni giorno mile due Discussioni che seguirono lc lczioni del
mattino e quella del pomeriggio.
Alle ore 12, con l'intervento del Rev.mo Superiore Generale, che ci rivolse la sua paterna parola e ci conforte con la
benedizione di S. Vincenzo, si concluse it Convegno, che fit
certamente un incontro ricco di promesse, per le lince direttive
avute dai Doccnti del Corso, per lo scambio di proposte e di
esperienze, per l'atmosfera di fraterna e cordiale comprensione
e collaborazionc cui si dette inizio.
II Santo Padre, Paolo VI, a cui i Convegnisti avevano
umiliato sentimenti di rispetto e di venerazione, fece giungcre,
tramitc it Cardinale Segretario di Stato, un gradito telegramma
di augurio e di benedizione. Eccone it tcsto:
« A felice conclusions Convegno aggiornamento predicazione missionaria secondo direttive conciliari Sacerdoti Congregazionc Missione Augusto Pontcfice di cuore invia auspicio
divini favori aiuti celesti per sempre piit ricchi frutti apostolato
implorata apostolica benedizione ».
Segretariato del Convegno sta attualmente preparando
la pubblicazione degli Atli in un numcro speciale degli Annali
della Missione, in cui saranno rose note anche le Conclusioni
del Convegno stesso.
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1966
P. MARTIAN Toribio

Curia Generalitia

50 voc.

P. DULAU Pierre
P. COONEN Jan
P. HEUVELMANS Theo.
P. DE LEPPER Bernard
P. VERWOERD Cornelis
P. ZOETMULDER Jan
P. C om. Juan
P. CALDER6 Andri.s
P. MORRIS Frederick
P. D EIIINSKI Pawel
P. SWIERCZEK Wenclelin
P. BISOGLIO Luigi
P. KIAO Jean
P. RAM6N Manuel
P. TCHANG Francois
P. DuLots Joseph
P. COYLE Lewis .1.
P. GARCIA Joaquitu
P. PAMPLIEGA Casimiro
Exc. CIIILOUET Camille
P. DEVISSF. Marius
P. GOEmEs Valerian()
P. SIFFRID Charles

Curia Generalitia
Nijmegen ( S tcyl)
Susteren
Panningen
Nijmegen
Wernhoutsburg
Figueras
Figueras
Curia Generalitia
Warszawa
Stradom
Curia Generalitia
Sin.
Berhampur
Sin. Merid.
Perigueux
St. Louis (St. Vinc.)
Albany ( N. Y.)
Porto Rico

60 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
60 voc.
60 voc.

24
28
28

P. SACKEBAND Joseph
P. GARRIC Pierre
P. BLACIIUTA Sranislaus
P. FRANco Vicente
P. POLVERINI Adolfo
P. DAL CASTAGNF: 0.

Belletanche
Dax
Derby, Conn.
Madrid, Dorn. C.
Buenos Aires
Lujein

60 voc.
60 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.

Novembris

7
26

P. ZEIBURA Franciszek
P. PAJAx Michal

Gautherets
GrodkOw

50 voc.
50 voc.

Dcccmbris

21

P. OBTULOWICZ Gustaw

Krakow (Stradom)

50 sac.

Augusti
Sept.

31
1

4
4
4
4
4
6
6
7
7
7
10
1 1
18

19
a

19
20
21
21
25
25
25
26

a
Octobris

6
10
16

Lip. Farafangana

Fort-Dauphin
Gopalpur
Paris

60 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 voc.
50 sac.
50 voc.
50 voc.

60 voc.
50 voc.

N.B. – Perm damus quaedam Anniversaria mensium Augusti et Septernbris ad corri-

gendos errores typographicos in pratcedenti fasciculo Periodici irrepsos.

— 164 -SUPPLEMENTUM
BIBLIOGRAPHIA VINCENTIANA
Praemonitum
Haec Bibliographia Vincentiana publicare paulatim intendit:
In prima parte: opera omnia relate ad sanctum Vincentium a Paulo, ac
quidem junta diversas linguas disposita;
In secunda parte: opera de Congregation Missionis ejusque domibus, necnon
de Confratribu.s nostris publicata;
In tertia parte: opera onuzia a Sodalibus Congregationis Missionis scripta.
R. D. Raymundus CIIALUMEAU, archivista dornus matricis, Parisiis, ac in historiographia vincentiana omnino peritus, libenter et benign concessit deferre nobis adnoationes suss nurnerosas, quas ad Tern jam a muliis annis patienter congessit.
Sed, ut facile concipi potent, in hujusmodi opere quaedam lacunae nectssario aderunt. Revera, haec praesens publicatio fit pratsertim ut pro futuro edi possit Bibliographia
Vincentiana completa ac perfecta, quantum possibile erit.
Quapropter, si quis ex Nostris, legendO nomenclaturam operum in hac Bibliographia
relatorum, omissions aut minus perfecte dicta animadverterit, relit illud ad Secretariatum
nostrum generate notificare.
Tandem, hate Bibliographia imprimetur in separato volumine ac nostri Periodici
subscriptoribus mittetur.
PARS PRIMA
OPERA SANCTUM VINCENTIUM A PAULO SPECTANTIA
I. — OPERA IN LINGUA GALLICA

(continuatio)

1739 MONGIN (Mgr. Edme): Panegyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte public a Bordeaux. J. B. Lacornee. 1739. 24 pp. 17 x 24 cm.
1741 BALLET (Francois): Panigyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte
dans: Panegyriques de Saints, par M. Ballet... Paris. Prault. 1949. tome I,
pp. 187-240, et dans Migne. Orateurs sacres, tome L, col. 39-59.
1741 *** (COLLET [Pierre] C. M.): Lettres critiques sur differents points d'histoire
et de dogme adressies d l'auteur de la « Reponse d la Bibliotheque jansiniste »
par M. le Prieur de Saint Edme. - 1743, (la premiere lettre traite de
l'alTaire de la seconds edition d'Abelly).
1743 *** (ADAM, cure de S. Barthelemy, Paris): L'avocal du diable on Mimoires
historiques et critiques sur la vie et sur in legende du Pape Gregoire VII, avec
des memoires du maw go6t sur in Belie de Canonisation de Saint Vincent de
Paul... - Saint Pourcain. Tansin, 1713, 3 vol 10 x 16,5 cm., I. I =L-344
pp.; t. 11=400 pp.; t. 111=392 pp.
1744 BALLET (Francois): Panigyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte public
dans: Migne. Orateurs sacres. t. I., col. 59-71.
1745* DE LA TouR (Bertrand): Panigyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte
publië dans: Migne. Orateurs sacres., t. LXII, col. 764-779.
1748 *** (COLLET [Pierre] C. M.): La vie de St Vincent de Paul, instituteur
de la Congregation de In Mission el des Fillet de la Charite. - Nancy. A.
Lescure, 1748, 2 tomes., 19 x 25 cm., t. I=(6) 1 xviii +5813 pp.; t. II=
x-1-616 pp.
1750* CLEMENT (Denis-Xavier): Parzegyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte
publié dans: Migne. Orateurs sacres., t. LV, col. 217-231.
1751 *** (COLLET [Pierre) C. M.): Lettres critiques sur differenis points d'histoire et de dognze... - Deuxieme edition. Turin, 1751.

1752 DE LA TOUR nu PIN (Jacques-Francois-Rene): Panegyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte publië dans: Migne. Orateurs sacres., t. LIII, col.
420-440.
1754 *** (Nomer [Gilbert] C. M.): .4bregi de la vie et des vertus de Saint Vincent de Paul. - Insere dans: Office de Saint Vincent de Paul... - Paris,
J. B. Gamier, 1754, 360 pp. 8 x 13 cm., pp. 199-292.
de la Mission. - s.l.n.d. (avril 1761); 8 pp. 18 x25 cm.
1762 COLLET (Pierre) C. M.: Histoire abrigle de Saint Vincent de Paul... - Avignon, A.I. Fez 1762; xvi+622 pp. 9 x 16 cm.
1764 COLLET (Pierre) C. M.: Histoire abrige de Saint Vincent de Paul avec un
grand nombre d'anecdotes importantes... - Nouvelle edition, Paris 1764;
xxxviii+512 pp. 10x 16,5 cm.
1764* BEURRIER : Panegvrique de Saint Vincent de Paul. - Texte public dans:
Migne. Orateurs sacres., t. LXVI, col. 1713-1726.
1770* DE BEAUVAIS: Panegyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte public dans:
Migne. Orateurs sacres., t. LXXI, col. 409-429.
1770* GEOPPROY: Panigyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte public dans:
Geoffroy, Sermons. Lyon 1788; t. III, pp. 229-269.
1771 *** (NOIRET [Gilbert] C. M.1: Abrige de la vie et des vertus de Saba! Vincent de Paul... - Insere dans: Office de Saint Vincent de Paul. Paris,
Prault 1771; 360 pp. 8 x13 cm., pp. 199-283.
1772* DESSAURET (Isaac-Alexis): Panegyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte
public dans: Migne. Oratcurs sacres., t. I.XIX, col. 287-311.
1780 ANSART (dons Andre-Joseph): L'esprit de Saint Vincent de Paul ou modèle

de conduite proposed tons les ecclisiastiques dans ses vertus, ses actions et ses
paroles. - Paris, Nyon rattle 1870; xx+532 pp. 9 x16,5 cm.
1781 *** (de SAINT-VAST )Mlle]): Abu-we de la vie de Saint Vincent de Paul Paris, Charles-Pierre Berton 1781; 352 pp. 9 x 15,5 cm.
1782 DE SAms: Panegyrique de Saint Vincent de Paul. - s.l. 1782; 68 pp. 10x
16 cm.
1783 BERTIN: Panegyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte public dans: Migne.
Orateurs sacres, t. LXIX, col. 1093-1113.
1785 DE SAINT MARTIN: Panegyrique de Saint Vincent de Paul. - Paris, Merigot le Jeune 1787; 120 pp. 13 x21 cm.
1785 MAURY (Jean-Siffrein): Panigyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte
public dans: Migne. Orateurs sacres, t. LXVII, col. 982-1036.
1786 *** (NontET [GilbertI C. M.): Abrege de la vie et des vertus de Saint
Vincent de Paul. - Insere dans: Office de Saint Vincent de Paul. - Paris,
Prault 1786; 360 pp. 8 x 13 cm., pp. 199-283.
1786 LEBoucQ: Panigyrique de Saint Vincent de Paul. - Texte public dans: Leboucq o Plaidoyres et panegyriques ». - Paris 1788; t. II, pp. 225-245.
1787 *** (BEGART [abbe]): La vie de Saint Vincent de Paul. - Paris, Herissant 1787; 2 vol. 10x17 cm.. t. 1=-xii+546 pp.; t. 11=588 pp.

(continuabitur)
VINCENTIANA ephemeris, Vincentianis tantum sodalibus reservata. de
mandato prodit Rev.mi Superioris Generalis. Ronnie, die 12 aug. 1966.
P. DULAU, C.M., Seer. Gen.
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